




















































































































This article  looks at  three  interviews conducted with Anna Walentynowicz, an 
important Solidarity figure, recorded by three different people. The interviews span from 
the mid­1980s – the peak of the Solidarity struggle – through the 1990s – when Poland 
was still celebrating its newly regained independence from Communism – to the decision 
to join the European Union. As such they mark milestones of Polish history in the last 
two decades. The article describes Walentynowicz’s difficult childhood and proceeds 
through her professional career in the Lenin Shipyard in Gdańsk until her active invo­
lvement in the Solidarity strikes in the Shipyard in August of 1980. This was essentially 
the time when, due to her skirmishes with Solidarity Leader Lech Wałęsa, she found 
herself on the margins of the movement in which she sincerely believed.      
The article focuses on Walentynowicz’ narratives, more precisely on the important 
events which drive how she tells her story, as well as key notions that maintain the 
coherence of her story. She tells her story in a romantic epic mode, in which she is able 
to combine her personal experience with master narratives of Polish history. It is essen­
tially a redemptive story through which she struggles to maintain the meaning of her life. 
The way she reconstructs and narrates her past reflects on her attitude towards her present. 
Key words:  Poland, “Solidarity” movement, Anna Walentynowicz, autobiographic 
oral narratives.
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THE INFLUENCE OF THE JANUARY UPRISING ON THE RANGE OF WOMEN’S 
PATRIOTIC DUTIES
KATARZYNA SIERAKOWSKA
The opening thesis of the article is the conviction that the experience of women during 
the January Uprising had a considerable influence on the development of the emancipa­
tion process in Poland. On the one hand, it accelerated the moment of women articulating 
emancipation demands; on the other hand, their participation in the national uprising and 
the experience they gathered had a considerable influence on the direction of the social 
discourse on the perception of women’s roles during military operations.
Key words: the history of women, women’s patriotism in the 20th century, women 
and war.
THE MILITARY, GENDER, AND ORAL HISTORY: ON „FEMALE” STORIES ABOUT THE 
EXPERIENCE OF FIGHTING DURONG WORLD WAR II
AGATA STOLARZ
The human’s story about his/her experience is affected by many different factors. 
One of them is the specific social roles and expectations of both women and men. The 
text starts with this statement and considers it on the example of concrete material. 
I analyze the oral stories of women who participated in the battles of World War II: 
women who served in The Red Army (stories collected by Svetlana Alexievich and 
published in the book The Unwomanly Face of the War) and women who fought in the 
Warsaw Uprising (stories published in book form and available on the website of Oral 
History Archives of Warsaw Rising Museum). Referring to selected examples from this 
material, I try to show how the specific social roles and expectations of women, like for 
example the “mother­sitter” or “Pole­patriot” can affect women’s stories. How those 
roles can work on “official” way of telling about this experience.
 I consider also the oral history method. According to the statements that oral history 
is also a performance; I try to answer how the chosen model of this method may also 
influence the story in the context of gender. 
Key words:  oral history,  women’s narratives,  World War II.
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BETWEEN DEIFICATION AND SYMBOLIC VIOLENCE: ON THE AMBIVALENT 
PRACTICES LAMAS PERFORMED ON THE BODY OF THE RUSSIAN PRESIDENT
ZBIGNIEW SZMYT
In 2009, during  the visit of President Dmitry Medvedev  in Buryatia, Buddhist 
authorities proclaimed him an emanation of White Tara – female enlightened energy. 
Enthronement of the President of the tantric goddess was an attempt at restitution rela­
tionship ‘patron­teacher’ formed in the thirteenth century between the rulers of the 
Mongol Yuan Dynasty and Tibetan lamas of the Sakya linage and sometimes used by 
Buryats in relation to the Russian tsars. Both the local community and the Russian public 
opinion received this event ambiguously. For some it was an act of total submission of 
the central government, the other sacrilegious bordering on the absurd. In my opinion, 
it was one of the episodes of the practice of taming the ruler by subaltern communities. 
This paper presents the interpretation that enters an event in a number of practices to 
tame and manipulate Russian hegemony. My argument is that the ambiguity of many 
social practices is not only a manifestation of cultural pluralism in Buryatia. Rather, it 
is a strategy of the weak, which allows keeping agency in a situation of enormous 
disproportion of forces.
Key words: Buryatia, Buddhism, post­socialism, political anthropology.
ON THE LEGITIMACY AND POSSIBILITY OF USING ARCHIVAL BIOGRAPHICAL 
RECORDINGS FOR “SCAVENGERS” AND MORE
WIKTORIA KUDELA­ŚWIĄTEK
This paper consider the subject of re­using oral history data. I will consider what we 
know about how archived oral histories are being collected and being (re)used in Great 
Britain, Germany and Poland. Then I reviewed several methodological debates about 
field research or/and re­using oral archived data that continue to be intensive discussed. 
I close the paper with some reflections about reusing oral history data, that might be 
useful for other oral historians.
Key words: re­using, oral history archive, life­story, methodological debats in oral 
history.
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 “HOW TO MAKE ENDS MEET”: FOOD AND CONSUMPTION IN THE 1980S IN THE 
EXPERT DISCOURSE AND IN WOMEN’S PERSONAL NARRATIVES
KATARZYNA STAŃCZAK­WIŚLICZ
The article is based on an analysis of accounts about everyday consumption practices 
during the crisis in the 1980s. Consumption is treated as a lens which enables us to 
analyse women’s experiences of the crisis. The micro­social definition of the crisis 
adopted in the text focuses our attention on the activity of individuals who developed 
strategies to adapt to the new situation.
The analysis covered personal documents, journals and diaries, as well as (to illustrate 
the expert discourse) specialist press and literature, and women’s magazines. The article 
focuses on the recorded experiences of educated big city dwellers.
Key words: household, crisis, consumption, adaptive strategies, personal narratives, 
woman.
 
